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ABSTRAKT
Politika dhe sistemi funksional i saj ka ndikim çdo ditë në përditshmërine tonë, si e tillë në
një mënyrë apo në tjetrën kjo reflekton tek ne. Në këtë punim tema e cila do të trajtohet në
vijim ka të bëj kryesisht me sistemin zgjedhorë ku si pika kryesore të cilave edhe u
referohet janë: si është sistemi zgjedhorë aktualisht në Kosovë, teoritë krahasuese te
sistemet zgjedhore dhe me vendet e tjera, sistemi i proporcionit ose mazhoritarë. Në bazë të
pyetjeve hulumtuese të shtruara përgjatë punimit do të mundohem të gjej edhe përgjigjjen.
Metodologjia e përdorur në këtë punim do të tregojë se fillimisht kam konsultuar literaturë
lidhur me sistemin zgjedhorë të Kosovës dhe vendeve në rajon, kam mbledhur material dhe
kam hulumtuar në mënyrë që të paraqesë për lexuesit sa më shumë informacione nga
hulumtimi im.
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MIRËNJOHJE DHE FALENDERIME
Përgjatë këtyre katër viteve të studimeve ndihem shumë e lumtur që përveq asaj që kisha në
plan të realizoja në jetën time fillimisht arrita të ndihem krenare për veten e pastaj edhe
falmiljen, shoqërinë e rrethin tim.
Falenderoj për mbështetjen që më dhanë përgjatë këtij rrugëtimit tim familjen time më së
shumti prindërit dhe vëllaun tim e pastaj edhe shoqërinë time që kaluam vitet më të bukura
të jetës bashkë.
Faleminderit dhe shumë respekt për ju!
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HYRJE

Në këtë punim do të flasim për sistemin zgjedhorë në Kosovë, duke pasur parasysh se
Kosova është Republikë Parlamentare, ku votuesit zgjedhin anëtarët e parlamentit
(deputetët) drejtpërdrejtë përmes votimit të fshehtë çdo katër vite. Kuvendi ka 120 deputetë,
ku 100 deputetë futen në parlament përmes përfaqësimit proporcional të zgjedhur me votim
të fshehtë, bazuar në listat e hapura, kurse 20 vende shtesë janë të rezervuara për deputetët e
pakicave kombëtare. Tek vendet e rezervuara shpërndarja bëhet si në vijim: 10 vende për
komunitetin serb, katër vende për romët, ashkalinjtë dhe egjiptasit, tre për komunitetin
boshnjak, dy komunitetin turk dhe një për komunitetin goran. Pragu zgjedhor për parti,
koalicione dhe kandidatë të pavarur është 5% e votave të përgjithshme, ndërkohë që për
partitë që përfaqësojnë pakicat kombëtare nuk ka prag zgjedhor.Ligji për Zgjedhjet e
Përgjithshme (Neni 111.2) përcakton që njëqind (100) vendet e Kuvendit ndahen në bazë të
numrit të përgjithshëm të votave të vlefshme që i ka fituar çdonjëri subjekt politik, në mesin
e subjekteve politike që përfaqësojnë komunitetin serb dhe komunitetet e tjera joshumicë,
dhe në mesin e subjekteve politike që nuk përfaqësojnë komunitetin serb dhe komunitetet
joshumicë që kanë fituar së paku pesë 5% nga numri i përgjithshëm i votave të vlefshme në
zgjedhjet për Kuvend. Numri i përgjithshëm i votave të vlefshme të fituara nga çdonjëri
subjekt politik në zgjedhjet për Kuvend pjesëtohet me 1, 3, 5 e kështu me radhë derisa
numri i pjesëtuesve të shfrytëzuar t’i përgjigjet numrit të plotë të vendeve. Kjo metodë e
ndarjes së vendeve është e njohur ndryshe edhe si formula Sainte-Laguë, ku sipas saj ndarja
e mandateve bëhet në mënyrë proporcionale me anë të koeficientit. Numri total i votave të
partisë pjesëtohet me numrin e vendeve që partia i ka të ndara, që fillimisht është 0 për të
gjitha partitë. Partia me koeficientin më të lartë merr vendin e radhës dhe pastaj i
rikalkulohet koeficienti i ri derisa të shpërndahen të gjitha mandatet.
Në frymën e mirëfilltë të një punimi diskutues që synon të hapë një diskutim të
vazhdueshëm, ky punim synon të shtrojë pyetje dhe në të shumtën e rasteve, përpiqet të
ofrojë më shumë se një përgjigjje të mundshme, duke pasur si të vetmin qëllim stimulimin e
komenteve: (a) Analizojë funksionimin dhe pasojat politike të sistemit zgjedhor aktual dhe
të vlerësojë efektet politike afatshkurtra dhe afatgjata që kanë rezultuar nga ky sistem dhe
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efekte të tjera që mund të vërehen më vonë; (b) Analizojë marrëdhëniet ndërmjet sistemit
zgjedhor dhe dinamikës politike që ka prodhuar sistemi në fjalë; (c) Analizojë çështjet
relevante për krijimin e sistemit zgjedhor; (d) Të përpiqet të identifikojë një vizion
preliminar për sistemin politik dhe vlerat demokratike drejt të cilave Kosova duhet të
synojë (qoftë edhe nëse statusi i Kosovës vazhdon të jetë i përcaktuar nga Rezoluta 1244);
(e) Analizojë se çfarë sistemi zgjedhor do të ishte praktik dhe efektiv të kontribuojë drejt
arritjes së përmirësimit të sistemit politik; (f) Ky punim nuk synon që të jetë një analizë
gjithëpërfshirëse e të gjitha çështjeve relevante, por vetëm të stimulojë debat. Ky punim
analizon vetëm sistemin zgjedhor dhe i lë anash aspektet organizative të zgjedhjeve. (g)
Përfundimisht, duke qenë plotësisht të vetëdijshëm se sistemi zgjedhor ekziston vetëm në
kontekst politik, ky punim bën përpjekje për identifikimin e disa variacioneve të sistemit
zgjedhor si nxitje më e mirë e llogaridhënies individuale, marrëdhënieve ndërgrupore,
qeverisjes së mirë, vendimmarrjes demokratike dhe strukturave të brendshme demokratike.

2

2
2.1

SHQYRTIMI I LITERATURËS
Sistemi zgjedhor në Kosovë – Historiku

Proceset e zgjedhjeve të lira dhe demokratike në Republikën e Kosovës, pasqyrojnë në
shkallë të lartë procesin e ndërtimit dhe të konsolidimit të institucioneve të ligjshme dhe
demokratike. Ky raport, pasqyron të dhënat e zgjedhjeve që janë organizuar në vendin tonë
nga viti 2000 deri në vitin 2014. Gjatë kësaj periudhe, në aspektin e organizimit të
zgjedhjeve Republika e Kosovës është përballur me shumë sfida dhe ka shënuar zhvillime
të mëdha në fushën e zgjedhjeve, ndonëse elementet kryesore të sistemit zgjedhor kanë
mbetur të pandryshuara gjatë gjithë kësaj kohe. Karakteristikat kryesore të sistemit
zgjedhor të dizajnuar në vitin 2000, ishin si vijon: a) Në rastin e zgjedhjeve për kuvende (si
për kuvende komunale ashtu dhe për Kuvend të Kosovës) ka pasur sistem proporcional të
përfaqësimit me formulë favorizuese për partitë politike të mesme ose të vogla, ndërsa në
rastin e zgjedhjeve për kryetar komune është përdorur sistemi mazhoritar. b) Legjislacioni
zgjedhor ka qenë mjaft përfshirës edhe për sa i përket elektoratit edhe subjekteve politike të
cilat kanë garuar për zgjedhje dhe programeve të votimit që kanë lehtësuar ushtrimin e së
drejtës së votës, si dhe në parapëlqimin e sistemit të votimit preferencial. c) Ideja për
promovimin e gjinisë më pak të përfaqësuar në proces (veçanërisht si kandidatë dhe
përfaqësues të zgjedhur) ka qenë e pranishme që nga fillimi. d) Komunitetet joshumicë
kanë pasur trajtim të posaçëm në formë të ulëseve të veçanta të siguruara dhe rregullave të
ndarjes së ulëseve sipas preferences. e) Gjatë kësaj periudhe, struktura e administratës
zgjedhore ka treguar përimirësim të vazhdueshëm. Krahas këtij procesi substancial në
ndërtimin e shoqërisë demokratike, ka pasur vazhdimisht hapa inkurajues në ndërtimin dhe
forcimin e institucioneve demokratike. Në kontekst, mund të themi që ndryshimi më i
rëndësishëm, do të thoshim “ndryshimi historik” erdhi me shpalljen e pavarësisë së vendit
dhe me transferimin e pushtetit tek autoritetet kosovare. Sa u përket elementeve të sistemit
zgjedhor, mund të përmendim (mes tjerash), përdorimin e përkohshëm të sistemit me Lista
të Mbyllura, futja e P ragut L igjor për subjektet politike që përfaqësojnë komunitetin
shumicë, heqja Votimit në Mungesë, dhe gjithashtu edhe përpilimi dhe ndërtimi i R egjistrit
t ë votuesve, ndryshimet në pushtetin e regjistrimit të Partisë Politike, ndryshimet në
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përbërjen e Organeve Menaxhuese Zgjedhore, ndryshimin në sistemin e Mjeteve Juridike,
etj. (KQZ, 2000-2014)
Të gjitha këto çështje, e të cilat e përbëjnë boshtin parësorë të gjithë procesit të zgjedhjeve,
do t’i shpjegojmë në kapitujt vijues. Prandaj, ndryshimet e sipërpërmendura si dhe
ndryshimet në metodën e punës së organeve menaxhuese zgjedhore, dhe në kuadër të kësaj,
edhe ndryshimet e kohëpaskohshme të kategorizimit të të dhënave në veçanti, e bëjnë
goxha të vështirë sistemimin dhe pasqyrimin e plotë të të dhënave në dispozicion. Parimi i
kësaj përmbledhjeje, është që këto të dhëna janë të prezantuara ashtu siç ishin në
dispozicion. Sipas nevojës, është dhënë edhe shpjegim për t’i ndihmuar lexuesit në
interpretimin dhe përdorimin eventual të tyre. Burimet e të dhënave, janë dokumentet
zyrtare të Misionit të OSBE-së në Kosovë (për periudhën 2000, deri në 2007), si dhe ato të
KQZ-së dhe PZAPsë për periudhën nga viti 2008, që përfshinë periudhën e proceseve
zgjedhore që janë organizuara nga viti 2009 deri në vitin 2014.Përzgjedhja e sistemit të
zgjedhjeve është një nga vendimet institucionale më të rëndësishme për çdo demokraci.
Megjithatë, rrallë bëhet përzgjedhja e një sistemi të zgjedhjeve me vetëdije dhe me qëllim.
Shpesh përzgjedhja është e rastit, rezultat i kombinimit jo të zakonshëm të rrethanave, të
një trendi kalimtar, ose të historisë së huaj. Ndikimi i kolonializmit dhe efketet e fqinjëve
me ndikim janë shpesh të bidshëm për të bërë përzgjedhjen e sistemeve të zgjedhjeve.
Megjithatë, thuaja në të gjitha rastet përzgjedhja e një sistemi të veçantë të zgjedhjeve ka
ndikim themelorë në jetën e ardhshme politike të vendit në fjalë. Në shumicën e rasteve,
kur të përzgjidhen njëherë sistemet elektorale, mbeten bukur të qëndrueshme meqë shtohen
interesat politike dhe u përgjigjet stimulimeve që ato paraqesin. Rrallë ndodh që sistemet e
zgjedhjeve të përzgjidhen me qëllim, është edhe më i rrallë rasti kur ato përpilohen me
kujdes për kushte të veçanta historike dhe shoqërore të një vendi. Çdo demokraci e re duhet
të përzgjedhë (ose të trashëgojë) një sistem zgjedhor për të zgjedhur parlamentin e vet, por
vendimet e tilla shpesh ndikohen nga një ose dy rrethana vijuese: faktorit politik i mungon
njohuria dhe informimi themelor, kështu që zgjedhjet dhe pasojat e sistemeve të ndryshme
zgjedhore pranohen plotësisht, ose përkundrazi, aktorët politikë shfrytëzojnë njohuritë e
tyre mbi sistemet elektorale për të avancuar format që ata mendojnë se do të kishin sukses
për avantazhin e tyre të njëanshëm.Me cilindo skenar qoftë, përzgjedhjet që bëhen mund të
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mos jenë më të mirat për të mirën politike afatgjate të vendit në fjalë, dhe ndonjëherë mund
të kenë pasoja të tmerrshme për përparimin demokratik të një vendii.Historiku i
përzgjedhjes së sistemit elektoral pra mund të jetë aq i rëndësishëm sa edhe vetë
përzgjedhja. Njeriu nuk duhet të ketë iluzion se vendimet e tilla bëhen në vakum politik. Në
të vërtetë, trajtimi i përparësisë politike është thuaja gjithmonë një faktor në përzgjedhjen e
sistemeve elektorale – nganjëherë kjo është e vetmja konsideratë. Njëherit, përzgjedhjet e
sistemeve elektorale në dispozicion janë shpesh, në të vërtetë, relativisht të reja. Megjithatë,
ngjan po ashtu që llogaritjet e interesave politike afatshkurtëra mund shpesh të mjegullojnë
sukseset e një sistemi të veçantë zgjedhor dhe interesat më të gjera të sistemit politik. Si
pasojë e kësaj, gjersa pranohen detyrimet praktike, ne përpiqemi t’i qasemi çështjes së
përzgjedhjes së sistemit elektoral në mënyrë sa më të gjerë dhe gjithpërfshirëse. Elementi i
sistemit elektoral të këtij punimi ka për qëllim sidomos negociatorët politikë dhe hartuesit e
kushtetutës në demokracitë e reja, në themelim e sipër dhe tranzicionale. Megjithatë, meqë
të formësuarit e institucioneve politike është detyrë shumë e rëndësishme jo vetëm për
demokracitë e reja por edhe për ato demokraci tashmë të themeluara që kërkojnë t’i
përshtasin sistemet e tyre për të pasqyruar më mirë realitetin e ri politik, ky tekst po ashtu
kërkon të shqyrtojë edhe shqetësimet e atyre personave si në demokracitë e themeluara
ashtu edhe në ato ekzistuese që mund të jenë duke përpiluar sistemet elektorale. Marrë
parasysh këtë audiencë në shënjestër, ne pa tjetër duhet të jemi detyruar të thjeshtojmë
shumë nga literatura akademike mbi këtë çështje, gjersa njëkohësisht të zgjidhim disa nga
çështjet më komplekse qenësore në këtë fushë. Nëse duket se ndonjëherë duam të
thjeshtojmë shumë dhe herët e tjera tepër kompleks, shpjegimi zakonisht do të jetë në
përpjekjen tonë për të ekuilibruar këto dy objektiva të qartësisë dhe përfshirjes.Gjersa
konteksti në të cilin demokracitë që paraqiten dhe vendosen bëjnë zgjidhje kushtetuese
dallojnë jashtëzakonisht shumë, qëllimet afatgjata të shumicës së demokracive janë
zakonisht të njëjta: të përvetësohen institucionet që janë mjaft të fuqishme për të avancuar
demokracinë stabile, por mjaft fleksibile për të reaguar në rrethanat që ndryshojnë. Si
demokracitë që paraqiten dhe ato tashmë të vendosura kanë shumë për të mësuar nga
përvoja e të tjerëve. Krijimi institucional është proces evolutiv, kurse ne kërkojmë të
distilojmë mësimet që kemi nxënë nga shumë shembuj të vërtetë të krijimit institucional
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nëpër botë.Eshtë një sistem ligjor që mundëson zgjedhje demokratike nga ana
e qytetarëve.Sistemi zgjedhor i lejon votuesve të zgjedhin mes alternativave të ndryshme,
në konkurimin mes subjekteve për funksione publike të ndryshme (për pushtet qëndror apo
vendor).Ligji Elektoral (Kodi Zgjedhor) rregullon në mënyrë më të hollësishme dhe të plotë
mënyrën se si zgjidhen në organet përfaqësuese kandidatët/përfaqësuesit e subjekteve
elektorale.Ndër komponentët më kryesorë të këtij sistemi janë:formula elektorale, struktura
zgjedhore dhe ndarja/magnituda zonale-territoriale. (KIPRED, 2005)
Tre janë sistemet kryesore: proporcional, mazhoritar dhe i përzier.Sistemi proporcional
është njohur në disa variante,por në thelb të tij qëndron ideja se vendet fitohen nga partitë
në raport me votat popullore që ato marrin.Aktualisht këto sisteme janë sistemet elektorale
më të përdorura në demokracitë perendimore.Sistemi proporcional ndahet në dy lloje:
sistemi i listave partiake dhe sistemi i votave të transferueshme.Sistemi i listave
partiake,sipas këtij sistemi, votuesit në nëj zonë elektorale zgjedhin mes listës së
kandidaëtve të hedhura nga partiët.Kur ndahen votat, cdo parti përcakton nga lista
kandidatët që do të futen në parlament sipas numrit të votave popullore që ka marrë partia
(p.sh. nëse një parti fiton 30% të votave, në një listë prej 10 vendesh/kandidaturash për në
parlament, kjo parti do të marrë 3 vende).Si rregull, fitojnë ata kandidatë që janë në vendet
e para të listës partiake.Sistemi i votave të transferueshme.Në dallim nga sistemi i listave
partiake, ky sistem e ka theksin më tepër tek kandidati individual sesa tek partia.Në këtë
sistem, votuesve u kërkohet të rendisin kandidatët sipas preferencave të tyre, në bazë të
emrave që janë në fletën e votimit.Kur numërohen fletët e votimit, e para gëj që bëhet është
që ato ndahen sipas zgjedhjeve të para që janë bërë nga votuesit.Që të zgjidhet fitues, një
kandidat duhet që të marrë një nr/përqindje të caktuar votash.Nuk ka një sistem të vetëm të
zgjedhjeve që u përgjigjet njësoj të gjitha shteteve. Nuk ekziston një mënyrë e duhur e
krijimit të sistemit elektoral. Shtetet mundohen që sistemin ta hartojnë në mënyrë që të jetë
sa më funksional për shoqëritë e tyre. Për më tepër, sistemet politike dhe proceset zgjedhore
u nënshtrohen faktorëve historikë, politikë, kulturorë dhe religjiozë.Mënyra më e mirë për
përcaktimin e sistemit zgjedhor në një shtet është hapja e debateve publike dhe marrja e
opinioneve të shoqërisë civile dhe ekspertëve të sistemeve zgjedhore për përcaktimin
adekuat të sistemit zgjedhor.Profesori Josep M. Colomer ka thënë, se “sistemi efektiv
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elektoral për një qeveri demokratike përfaqësuese duhet të ketë rregulla për të dyja palët, si
për përfaqësimin e partive ashtu edhe për përfaqësimin personal”.Kosova ka kaluar nëpër
një tranzicion demokratik të trazuar dhe shumë të dhunshëm, i cili ka rezultuar me sisteme
politike të paqëndrueshme, të dominuara nga partitë politike.
Në periudhën nga viti 2000 e deri në vitin 2014, janë mbajtur dhjetë (10) cikle zgjedhore:
pesë (5) për Kuvendin e Kosovës, dhe pesë ( 5) për kuvende komunale, duke përfshirë 3
cikle nga viti 2007 kur kryetarët e komunave janë zgjedhur drejtpërdrejti. Që nga viti 2009
ka pasur shumë ngjarje zgjedhore brenda një cikli të caktuar zgjedhor (raunde të dyta në
zgjedhje për kryetarë të komunave, zgjedhje të përsëritura si rezultat i mjeteve të
shfrytëzuara ligjore kundër rezultateve, zgjedhje të jashtëzakonshme) që ka çuar numrin e
ngjarjeve (proceseve) zgjedhore në mbi 30 gjatë viteve 2000-2014. Sistemi zgjedhor, në
kuptim më të ngushtë, është grup i dispozitave ligjore që shndërrojnë votën e dhënë gjatë
zgjedhjeve në ulëse të fituara nga partitë politike dhe kandidatët. Variablat kryesore të një
sistemi zgjedhor janë formulat zgjedhore të përdorura, struktura e fletëvotimit dhe
madhësia e zonës zgjedhore. Praktikisht, që nga viti 2000 janë përdorur dy sisteme
zgjedhore gjatë zgjedhjeve. Për zgjedhjet e anëtarëve të kuvendeve (qofshin komunale apo
për Kuvend të Kosovës), Kosova ka përdorur një sistem të Listave të Partive me
Përfaqësim Proporcional, gjegjësisht sistemin e koeficientit më të lartë me përdorim të
metodës Sainte-Laguë. Në këtë metodë të ndarjes së ulëseve, numri gjithsej i fletëvotimeve
të vlefshme për secilin subjekt politik që garon në zgjedhje pjesëtohet sipas numrave vijues
tekë (1, 3, 5, 7, 9 etj.) për të nxjerrë koeficientin. Koeficientët më të lartë (p.sh. 120 më të
lartët në renditje në rastin e Kuvendit të Kosovës), përcaktojnë numrin e ulëseve për secilin
subjekt dhe renditjen se si ndahen ato. Krahas votimit për subjektin politik, me tre
përjashtime (2001, 2002, 2004) votuesit kanë mundur të votojnë kandidatin/tët e tyre të
preferuar në fletëvotim (listë e hapur) dhe renditja përfundimtare e kandidatëve realizohet
në renditje nga fundi i votave preferenciale për kandidatët por duke e marrë parasysh
kërkesën gjinore. Që nga viti 2009, për zgjedhjen e anëtarëve të kuvendeve komunale, është
zbatuar një variant special i sistemit të listës së hapur: votuesi nuk mund t’ia jep votën
preferenciale udhëheqësit të listës (kandidatit nr. 1 në listë) por vetëm për kandidatët e tjerë,
ndërkohë që udhëheqësi i listës konsiderohet të ketë marrë votën preferenciale me
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automatizëm. Në rastin e sistemit me listë të mbyllur, votuesi nuk mund të jep votën
preferenciale dhe kandidatët marrin mandatin në renditjen e përcaktuar nga subjekti politik
para zgjedhjeve. Sa u përket zgjedhjeve për deputetë të Kuvendit, Kosova përbën një zonë
të vetme zgjedhore (të gjithë votuesit marrin nga një fletëvotim të njëjtë), ndërsa për
zgjedhjet për anëtarë të kuvendeve komunale, komuna përbën një zonë të vetme zgjedhore
(shih: rreshti 4 i tabelës 2). Që nga viti 2007, subjektet politike të shqiptarëve të Kosovës të
cilat garojnë në zgjedhje për Kuvend të Kosovës është dashur të fitojnë së paku 5% të
numrit të përgjithshëm të votave të vlefshme për të marrë pjesë në ndarjen e ulëseve. Për
zgjedhjet e kuvendeve komunale, nuk ka prag zgjedhor. Ndarja. Që nga viti 2000, nën
kushte të ndryshme – komuniteteve jo shumicë u janë ndarë ulëse në Kuvendin e Kosovës,
nga 20 sosh në çdo Kuvend. Sistemi i ulëseve të rezervuara, i përdorur deri në vitin 2010,
nënkuptonte që subjektet politike të komuniteteve jo shumicë fitonin ulëse krahas ulëseve
të fituara në mënyrë të rregullt në garën zgjedhore (nëse fitonin të tilla). Ndërsa sistemi i
ulëseve të garantuara, i aplikuar që nga viti 2014, nënkupton që komunitetet jo shumicë
kanë garuar kryesisht për këtë numër ulësesh. Për zgjedhjet për kryetar komune (që nga
2007), është përdorur një sistem zgjedhor mazhoritar “Sistemi me dy raunde”: për t’u
zgjedhur, kandidati duhet të fitojë më shumë se gjysmën e votave të vlefshme dhe, nëse kjo
nuk arrihet gjatë raundit të parë, atëherë mbahet një raund i dytë ndërmjet kandidatëve që
kanë marrë numrin më të lartë të votave gjatë raundit të parë. Kuotat gjinore në listat e
partive janë zbatuar për l i stën e kandidatëve të partive politike nga viti 2000. Kjo kuotë,
ka qenë 33% për sa i përket 67% të kandidatëve të parë në listën e kandidatëve nga viti
2001 deri në 2004. Ndërkaq, 30% për sa i përket numrit të përgjithshëm të kandidatëve të
emëruar (apo për sa i përket 15 kandidatëve të parë vetëm në vitin 2000) në rastin e
zgjedhjeve të tjera.(KQZ, 2000-2014)
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2.2

Përfaqësimi partiak në sistemin zgjedhorë

Partitë politike e lidhin shoqërinë me politikën nëpërmjet programeve zgjedhore dhe
politikave partiake që synojnë agregimin dhe përfaqësimin e interesave të qytetarëve në
institucionet shtetërore. Për ta realizuar këtë funksion, partitë politike ndërtojnë struktura
gjithëpërfshirëse ku qytetarët kanë mundësi t‘i kanalizojnë interesat dhe nevojat e veta,
qoftë si anëtarë të partive politike, qoftë duke zgjedhur përfaqësues që i konkretizojnë këta
interesa dhe këto nevoja. Rrjedhimisht, duke mobilizuar anëtarë, partitë politike synojnë ta
shtrijnë strukturën e tyre sa më shumë në shoqëri, në mënyrë që kjo të përkthehet në më
shumë përkrahje, vota dhe autonomi vendimmarrëse. Procesi i zgjedhjes së strukturave të
brendshme partiake nga kryetari i një nëndege, degë, e deri te kryetari i partisë, njihet si
proces i selektokracisë partiake. Nëse procesi i përfshirjes së votueseve dhe anëtarëve të
partive politike në vendimmarrje, në inicimin e ideve, në politika programore dhe partiake,
si dhe në përzgjedhjen e strukturave partiake, prej atyre lokale e deri te organi më i lartë i
partisë (Kongresi ose Këshilli) është gjithëpërfshirës, atëherë partitë supozohet se kanë më
shumë demokraci të brendshme, në krahasim me partitë e tjera që janë përjashtuese,
centralizuese dhe lideriste. Përfaqësimi partiak dominon mbi përfaqësimin personal. Partitë
dominojnë mbi institucionet. Partitë e forta në kombinim me institucionet e dobëta janë
duke e dëmtuar sundimin e ligjit. Udhëheqësia partiake është duke imponuar pushtet të
fuqishëm, por në mungesë të legjitimitetit. Për shkak të sistemit elektoral, përfaqësuesit
janë më të përgjegjshëm ndaj udhëheqësisë partiake sesa ndaj qytetarëve të cilët i votojnë
ata.Në mënyrë që të kemi përfaqësues më të përgjegjshëm, në mënyrë që të kemi
udhëheqësi më të përgjegjshme partiake, zyrtarë shtetërorë më të përgjegjshëm, ne duhet të
kemi më shumë parti politike të demokratizuara. Qytetarët janë në kërkim të një ndikimi
më të fuqishëm në përzgjedhjen e përfaqësuesve të tyre. Kurse, anëtarët e partive politike
kanë nevojë që të shtrijnë ndikimin e tyre më tepër në proceset e përzgjedhjes së
kandidatëve për anëtarë të parlamentit dhe përzgjedhjen e udhëheqësisë së partive. Kosova
është Republikë Parlamentare, ku votuesit zgjedhin anëtarët e parlamentit (deputetët)
drejtpërdrejt përmes votimit të fshehtë çdo katër vite. Kuvendi ka 120 deputetë, ku 100
deputetë futen në parlament përmes përfaqësimit proporcional të zgjedhur me votim të
fshehtë, bazuar në listat e hapura, kurse 20 vende shtesë janë të rezervuara për deputetët e
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pakicave kombëtare. Tek vendet e rezervuara shpërndarja bëhet si në vijim: 10 vende për
komunitetin serb, katër vende për romët, ashkalinjtë dhe egjiptasit, tre për komunitetin
boshnjak, dy komunitetin turk dhe një për komunitetin goran. Pragu zgjedhor për parti,
koalicione dhe kandidatë të pavarur është 5% e votave të përgjithshme, ndërkohë që për
partitë që përfaqësojnë pakicat kombëtare nuk ka prag zgjedhor.

2.3

Ligji për Zgjedhjet e Përgjithshme

Ligji për Zgjedhjet e Përgjithshme (Neni 111.2) përcakton që njëqind (100) vendet e
Kuvendit ndahen në bazë të numrit të përgjithshëm të votave të vlefshme që i ka fituar
çdonjëri subjekt politik, në mesin e subjekteve politike që përfaqësojnë komunitetin serb
dhe komunitetet e tjera joshumicë, dhe në mesin e subjekteve politike që nuk përfaqësojnë
komunitetin serb dhe komunitetet joshumicë që kanë fituar së paku pesë 5% nga numri i
përgjithshëm i votave të vlefshme në zgjedhjet për Kuvend. Numri i përgjithshëm i votave
të vlefshme të fituara nga çdonjëri subjekt politik në zgjedhjet për Kuvend pjesëtohet me 1,
3, 5 e kështu me radhë derisa numri i pjesëtuesve të shfrytëzuar t’i përgjigjet numrit të plotë
të vendeve. Kjo metodë e ndarjes së vendeve është e njohur ndryshe edhe si formula SainteLaguë, ku sipas saj ndarja e mandateve bëhet në mënyrë proporcionale me anë të
koeficientit. Numri total i votave të partisë pjesëtohet me numrin e vendeve që partia i ka të
ndara, që fillimisht është 0 për të gjitha partitë. Partia me koeficientin më të lartë merr
vendin e radhës dhe pastaj i rikalkulohet koeficienti i ri derisa të shpërndahen të gjitha
mandatet. Mangësi e kësaj metode është, sepse favorizohen partitë e mëdha. Në zgjedhjet
parlamentare të viteve 2001 dhe 2004, votimi për deputetë është bërë me sistem
proporcional me lista të mbyllura. Një hap pasoi në vitin 2007, kur zgjedhjet parlamentare u
zhvilluan me lista të hapura dhe zgjedhësit mund të votonin deri në 10 kandidatë.
Parregullësitë që u shfaqën gjatë këtyre zgjedhjeve pjesërisht iu mveshën zgjedhjes së 10
kandidatëve në një fletëvotim. Numri i madh i kandidatëve për t’u votuar krijoi konfuzion
në mesin e votuesve dhe e rriti numrin e fletëvotimeve të pavlefshme. Ndryshimet e fundit
në sistemin zgjedhor u bënë në vitin 2010. Në përpjekje për t’i zvogëluar parregullësitë
gjatë votimit, numri i kandidatëve që mund të votoheshin u zvogëlua nga 10 në 5.
(LIGJI NR. 03/L-073, 2008)
10

2.4

Teoritë Krahasuese te sistemet zgjedhore

Secili nga 212 sistemet elektorale parlamentare të Shpërndarjes Globale të Sistemeve
Elektorale mund të kategorizohet nën njërin nga këta dhjetë tituj, kurse ky dru i familjes,
ndonëse me rrënjë në konventa të caktuara afatgjata, është i pari që duhet të ketë parasysh
të gjitha sistemet elektorale që tani përdoren në zgjedhjet parlamentare në botë, pa marrë
parasysh çështjet më të mëdha të demokracisë dhe të legjitimitetit. Shpresojmë se ai ofron
një udhëzim të qartë dhe konciz për përzgjedhjen midis tyre. Mënyra më e rëndomtë për t’i
shikuar sistemet elektorale është grupimi i tyre sipas saktësisë që votat kombëtare të fituara
paraqesin vendet e fituara në parlament; do të thotë, sa janë proporcionale. Për të bërë këtë,
njeriu duhet të shikojë si raportin midis votës dhe vendit ashtu edhe nivelin e votave të
humbura. Për shembull, Afrika Jugore ka përdorur një sistem elektoral proporcional klasik
për zgjedhjet e veta të para demokratike në vitin 1994, kurse me 62.65% të votave të
popullit Kongresi Kombëtar Afrikan (KKA) ka fituar 63% të vendeve kombëtare (shih
Afrika Jugore: Sistemet elektorale dhe menaxhmenti i konfliktit). Sistemi elektoral ishte
shumë proporcional, kurse numri i votave të humbura (d.m.th. ato që ishin hedhur për
partitë të cilat nuk kishin fituar vende në asamble) ishin gjithsej vetëm 0.8%. Kontrasti i
drejtpërdrejtë nga viti paraprak, në kombin fqi të Lesoto-së, shumica sistemit elektoral
klasik i pari fiton postin (PFP) kishe dalur në Partinë e Kongresit të Basoto-së, duke fituar
çdo vend të parlamentit prej 65 anëtarësh me 75% të votave të popullit; nuk kishte kurrfarë
opozite parlamentare, kurse 25% të zgjedhësve që kishin votuar për partitë e tjera nuk u
përfaqësuan fare. Ky rezultat u pasqyrua në zgjedhjet me votim en bllok në Xhibuti në vitin
1992, kur të gjitha 65 vendet parlamentare i kishte fituar Rassemblement Populaire pour le
Progres me 75% të votave. Mirëpo, në disa rrethana, sistemet elektorale joproporcionale
(siç është PFP) munden rastësisht të ngrisin rezultatet e përgjithshme relativisht
proporcionale. Ky rast ishte në vendin e tretë të Afrikës Jugore, Malavi, në vitin 1994. Në
ato zgjedhje, partia prijëse, Fronti Demokratik i Bashkuar fitoi 48% nga vendet me 46% të
votave, Partia e Kongresit të Malavisë fitoi 32% të vendeve me 34% të votave, kurse
Aleanca për Demokraci fitoi 20% të vendeve me 19% të votave. Niveli i përgjithshëm i
proporcionalitetit ishte i lartë, por për shkak të faktit se ky nuk ishte krejtësisht një sistem
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proporcional, nuk mundi të kategorizohet si i tillë, votat e humbura megjithatë u shtuan deri
në thuaja një të katërtën e të gjitha votave të hedhura. (KIPRED, 2005)

2.5

Sistemi Zgjedhor Aktual

2.5.1 Sistemi zgjedhor në Kosovë
Sistemi zgjedhorë aktual është shpallur nga zyra e Përfaqësuesit Special të Sekretarit të
Përgjithshëm (PSSP) pasi që të jetë formuluar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në
formën të draft-rregullores dhe të jetë kthyer nga Zyra Ligjore në Nju Jork. Komisioni
Qendror i Zgjedhjeve është “përgjegjës për zhvillimin e zgjedhjeve në Kosovë”. KQZ është
emëruar nga PSSP, megjithëse thuhet se puna e Komisionit është “teknike dhe
profesionale” (OMiK). Sa i përket zgjedhjeve për Kuvend, sistemi zgjedhor aktual e trajton
Kosovën si një njësi zgjedhore me shpërndarje propocionale të vendeve të përfaqësuesve.
Formula Sainte-Lague është përdorur për të llogaritur shndërrimin e votave në vende
përfaqësuese. Kuvendi ka 120 vende, prej të cilave 20 janë të rezervuar për bashkësitë joshqiptare. “Këto përfshijnë dhjetë vende për bashkësinë sërbe, katër Seria për kërkime
politike ,5 për romët, ashkalitë dhe egjiptasit, tre për bashkësinë boshnjake, dy për
bashkësinë turke dhe një për bashkësinë gorane. Këto vende u shtohen vendeve të tjera të
cilat bashkësitë mund t’i kenë fituar nga 100 vendet në Kuvend, e për të cilat votojnë të
gjithë votuesit (OMiK “Summary…” 4). Listat e kandidatëve janë të mbyllura, duke
nënkuptuar se votuesit votojnë për partinë politike dhe jo për kandidatin e caktuar.
Gjithashtu, sistemi paraqet një kusht gjinor me ç’rast listat e kandidatëve duhet të kenë së
paku 1/3 femra. Nuk parashihet kurrfarë pragu minimal për përfaqësim në Kuvend për
cilatdo entitete politike. Në zgjedhjet e fundit parlamentare më 2001, Misioni i OSBE-së në
Kosovë, që ka udhëhequr zgjedhjet, ka pasur rreth 1.700 vendvotime, 550 qendra votimi
dhe 750 votues për një vendvotim në vitin 2001.Misioni i OSBE-së në Kosovë vlerëson
këtë sistem (proporcional me lista të mbyllura) si të thjeshtë për shkak se është transparent,
praktik dhe i qëndrueshëm. Megjithatë, këto nuk janë kriteret e vetme që duhet pasur
parasysh kur dizajnohet sistemi zgjedhor. Sistemi aktual duhet vënë edhe përballë kritereve
vijuese për të matur se sa i shërben ky sistem qëllimit të vet:
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a) Sa i ka forcuar institucionet demokratike? A ka prodhuar ky sistem forca
centripetale të cilat tërheqin në drejtim të kompromisit?
b) Cila është natyra e procesit politik i cili mëtohet të arrihet përmes këtij sistemi?
c) A ka nxitur një pjesëmarrje më të madhe politike?
d) Sa i jep legjitimitet qeverisë? A është ky një sistem që i bën përfaqësuesit të jenë më
të përgjegjshëm karshi votuesve të tyre?
e) A ka sjellë ndjenjë të stabilitetit politik dhe a ka siguruar shtytje për pajtim
ndëretnik (brenda dhe jashtë vendit) dhe për parti të cilat i tejkalojnë kufijtë
ndëretnikë?
f) Sa ka arritur që proporcionalisht të shndërrojë votat në vende përfaqësuese?
(Përfaqësueshmëria)
g) A ka krijuar kornizë të qartë ligjore dhe të kuptuar nga të gjithë hisetarët?
(Disponueshmëria) Rrjedhimisht, vlerësimi i akëcilit sistem nuk duhet të
përqendrohet vetëm në një numër të vogël kriteresh, sepse ai gjithnjë do të jetë një
kombinim i faktorëve të cilët duhet të peshohen përballë qëllimeve të mbarështruara
nga të gjithë hisetarët që në zanafillë të procesit. (ACE, The Electoral Knowlegde
Network)
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2.6

Çfarë sistemi synon Kosova në parim
h) Para se ky punim të filtrojë opcionet e mundshme në një parim të rëndësishëm,
është me rëndësi që të vëhet re ndarja e përgjithshme e sistemeve zgjedhore të
disponueshme për vendimmarrësit në shoqëritë e ndara. Në vija të trasha ekzistojnë
tri sisteme zgjedhore kryesore: 4 a) Sistemi proporcional (i skajshëm apo jo, pa
vende të rezervuara) b) I përzier (me apo pa vende të rezervuara) c) Strikt
mazhoritar (me apo pa vende të rezervuara) Bieber (2003: 2) prezentoi “qasjet ndaj
sistemeve zgjedhore në shoqëri të përziera”: Duke e konsideruar pikënisjen e
tanishme, pra proporcionalitet strikt me vende të rezervuara, ky punim nuk përpiqet
që të ndryshojë spektrin politik ndërmjet entiteteve politike, por përpiqet të
ndryshojë kulturën politike në bazë të së cilës entitetet politike garojnë njëra me
tjetrën, dhe si rezultat nuk propozon ndryshim rrënjësor, por inkremental. Për
shembull, ky punim i merr disa gjëra si të dhëna, si madhësinë e Kuvendit (120) dhe
nuk bën përpjekje për të analizuar se a duhet të ndryshohet kjo apo jo. Siç thotë
Horowitz, “askush nuk duhet të presë ndryshime drastike në trendet e sjelljes pasi
që të jenë ndryshuar stimulimet zgjedhore. Mirëpo, nganjëherë, edhe ndryshimet
inkrementale mund të jenë jashtëzakonisht të rëndësishme (3). Për këtë arsye,
modeli i cili avokohet me këtë rast ka gjasa të prodhojë të njejtat rezultate si edhe në
të kaluarën, por përmes një dinamike tjetër të ndër-veprimit të qytetarëve dhe
institucioneve publike (ACE, The Electoral Knowlegde Network).
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2.7

Reformimi i sistemit zgjedhor në Kosovë

2.7.1 Reformimi i sistemit zgjedhor
Abraham Lincoln: “Vota është më e fortë se plumbi. Me plumb mund ta vrasësh armikun
tuaj. Me votë mund të vrasësh të ardhmen e fëmijëve tuaj.”
Duke marrë si pikë reference këtë thënie të ish-presidentit amerikan Lincoln, në vazhdim
po i paraqes disa rekomandime, të cilat konsideroj se janë të nevojshme që të zbatohen në
sistemin tonë zgjedhor, në mënyrë që të evitohen disa pengesa dhe parregullësi të shfaqura
në zgjedhjet e organizuara që nga paslufta. Njëra prej çështjeve më fundamentale pas
reformave kushtetuese në një shtet pa dyshim se janë reformat zgjedhore. Ato duhet të
realizohen në mënyrë të vazhdueshme dhe të gjithanshme përmes një procesi mjaft të gjatë
kohor. Reformat zgjedhore janë edhe më komplekse, veçanërisht në shtetet të cilat janë në
fazën e ndërtimit dhe konsolidimit të një demokracie përfaqësuese dhe shtetit të së drejtës.
Reformimi i sistemit zgjedhor mund të ofroj përmirësim të mëtutjeshëm të të drejtave
individuale dhe grupore si dhe të përmirësoj llogaridhënien dhe legjitimitetin e
përgjithshëm,demokratik.
Organizimi i një tryeze për reformën zgjedhore do të ishte shumë e nevojshme, në të cilën
do të ftoheshin ekspert të sistemeve zgjedhore, përfaqësues të shoqërisë civile, përfaqësues
të partive politike etj.Duke analizuar dhe krahasuar sistemet zgjedhore të rajonit, po paraqes
disa rekomandime që do të mund të ishin të aplikueshme në vendin tonë:
•

Pas konstituimit të organeve qendrore të Republikës së Kosovës, komisioni për
reformën zgjedhore të riaktiviziohet dhe si i tillë të jetë gjithpërfshirës (përfaqësues
të partive politike, përfaqësues të shoqërisë civile, ekspert të sistemeve zgjedhore
etj.);

•

Ndryshimi i Ligji për Zgjedhje të Përgjithshme- Ky ligj nuk rregullon në detaje
procesin zgjedhor dhe mungojnë udhëzime për implementimin e tij. Po ashtu, edhe
rregullat zgjedhore nuk janë të precizuara mirë dhe në disa raste krijojnë
dykuptimësi. Ligji aktual ka shumë paqartësi, lë shumë dualizma, lë mundësi dhe
interpretime të shumëfishta, prandaj edhe duhet të ndryshohet.
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•

Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të zgjidhet me konkurs publik nga
Kuvendi i Republikës së Kosovës dhe jetë ekspert i njohur sistemeve zgjedhore;

•

Republika e Kosovës të ndahet në tetë (8) zona zgjedhore, prej tyre shtatë (7) zona
të jenë gjeografike që përfaqësojnë rajonet e Kosovës, kurse një (1) zonë të jetë jogjeografike, e cila do t’i dedikohet diasporës (sistemi kroat). Nëse nuk krijohet një
zonë për diasporën, atëherë le të ketë vende të rezervuara për diasporën (sistemi
maqedon).

Ndarja në zona gjeografike është e nevojshme, sepse ka komuna që nuk kanë fare
përfaqësim. Ndarja në zona zgjedhore siguron përfaqësim rajonal në Kuvend dhe krijon një
lidhje më të mirë midis votuesve dhe zyrtarëve të zgjedhur.
•

Pragu zgjedhor duhet të ndryshohet nga 5% në 3% për partitë politike dhe 1% për
kandidatët e pavarur. Pragu ekzistues prej 5% i favorizon partitë e mëdha dhe
eliminon mundësinë për pjesëmarrje në parlament të partive më të vogla,
iniciativave qytetare apo edhe kandidatëve të pavarur.

Sipas rezolutës 1547 të vitit 2007 (58) të Këshillit të Evropës, rekomandohet që
demokracitë nuk duhet të kenë prag më të lartë se 3% në zgjedhjet parlamentare në mënyrë
që të lejohet përfaqësimi i maksimumit të opinioneve.
•

Sistemi i listave të hapura-Kosova duhet të vazhdojë të ketë një sistem zgjedhor që
praktikon listat e hapura. Listat e hapura ngritin llogaridhënien dhe përgjegjësinë e
politikanëve. Sistemi proporcional zgjedhor me lista të hapura qytetarëve u jep
mundësi që përveç votës që ia japin subjektit politik, të votojnë edhe për kandidatët
individual nga lista e po atij subjekti. Me këtë qytetarët do të ndikojnë në mënyrë
direkte në rradhitjen e kandidatëve në listën e propozuar nga partitë politike.
Komisionerët e vendvotimeve si përfaqësues politikë e kanë keqpërdorur pozitën e
tyre në vendvotime duke manipuluar me vullnetin e votuesve. Derisa votimi
preferencial kishte për qëllim t’u ofronte votuesve mundësinë për ta zgjedhur
kandidatin e tyre të preferuar, komisionerët e keqpërdorën. Partitë politike duhet të
marrin përgjegjësi ligjore për sjelljen e komisionerëve të tyre në vendvotime.
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Ndryshimi në ligjin për zgjedhje duhet të parashikoj që në rastet kur një komisioner
i një vendvotimi dënohet për manipulim të zgjedhjeve, edhe subjekti politik i atij
komisioneri duhet të gjobitet. Niveli i profesionalizmit dhe edukimit të
komisionerëve duhet të rritet. (KIPRED, 2015).
Ata duhet të punësohen në baza profesionale dhe trajnimi duhet të përmirësohet për të
siguruar mbrojtje dhe zbatim të procedurave në mënyrë të përshtatshme të votimit.
Eliminimi i votave me kusht për të gjitha zgjedhjet- Kjo për shkak të potencialit se votat me
kusht mund të manipulohen-Votimi me kusht është praktikë që kryesisht përdoret në vendet
e dala prej luftës, me qëllim që votuesve të zhvendosur t’u mundësohet ushtrimi i të drejtës
së votës. Një praktikë të tillë e ka ndjekur edhe Kosova që nga mbajtja e zgjedhjeve të para
të lira. Ligji për Zgjedhjet e Përgjithshme (Neni 95) të gjithë votuesve që nuk mund të
gjejnë emrin dhe mbiemrin në Listën e Votuesve, u mundëson të votojnë me kusht në
vendvotim që lëshon fletëvotime me kusht në pajtim me rregullat e KQZ-së. (KIPRED,
2015).
Numërimi elektronik i votave-Numërimi i votave në Kosovë po merr shumë kohë. Në
zgjedhjet e 11 qershorit 2017, certifikimi i rezultateve u vonua pothuajse 1 muaj. Kjo
dukuri përveç se po e zvarrit formimin e institucioneve, po ngjallë edhe dyshime për
keqpërdorim të votave. Numërimi elektronik i votave është një alternativë e mirë për të
mundësuar numërim të drejtë të votave, për të shmangur manipulime dhe për të
përshpejtuar certifikimin e rezultateve.

2.8

Krahasimi me vendet e rajonit dhe teoritë për sistemin zgjedhor

Shqipëria-Kuvendi i Shqipërisë ka gjithsej 140 ulëse parlamentare, ku të gjithë deputetët e
parlamentit zgjedhën përmes garave proporcionale në 12 zona zgjedhore të cilat janë
njëkohësisht të definuara sipas 12 qarqeve administrative të Shqipërisë. Garat
proporcionale në rajone bëhen përmes listave të mbyllura të partive dhe koalicioneve,
ndërsa numërimi bëhet sipas formulës D’hondt. Pragu zgjedhor për partitë në çdo zonë
zgjedhore është 3% ndërsa për koalicionet është 5%. Republika e Shqipërisë nuk ka
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provizione favorizuese për pakicat kombëtare dhe nuk i jep të drejta speciale votës së
diasporës.
Kroacia- Pretenduesit për t’u bërë deputetë në Kroaci, garojnë për 148 deri në 160 ulëse në
Kuvendin e Kroacisë. Fakti se Kroacia nuk e ka një numër të paracaktuar fiks të
deputetëve, e bënë sistemin kroat të veçantë dhe të dallueshëm. Aktualisht, kuvendi kroat
ka 151 deputetë. Deputetët kroat zgjedhën përmes 12 zonave zgjedhore. Dhjetë prej këtyre
zonave janë zona gjeografike (distrikte) që dërgojnë në Kuvend nga 14 deputetë (140
gjithsejtë) përmes një sistemi proporcional me lista të mbyllura. Zona 11 e sistemit
zgjedhor kroat është zona jo-gjeografike e dedikuar për diasporën kroate dhe ajo prodhon
deri në 12 mandate parlamentare. Numri i saktë i deputetëve që shkojnë në Kuvend nga
zona e diasporës varet nga numri i votuesve të diasporës që votojnë në ditën e zgjedhjeve,
gjë që e shpjegon edhe arsyen pse Kuvendi i Kroacisë mund t’i ketë prej 148 deri në 160
deputetë. Sllovenia- Sistemi zgjedhor i Sllovenisë është i ndarë në tetë zona ku zhvillohen
gara të ndara mes partive sipas sistemit proporcional dhe me lista të hapura, ku qytetarët
mund të votojnë për vetëm një kandidat. Parlamenti slloven ka 90 deputetë, ku secila zonë
dërgon nga 11 deputetë në Parlamentin e Sllovenisë (88 deputetë), kurse dy ulëse të tjera
janë të rezervuara për pakicat (një për atë italiane, një për atë hungareze). Në çdo zonë,
partitë politike garuese duhet të kalojnë pragun zgjedhor prej 4% për të fituar mandate.
Përkthimi i përqindjeve të fituara në mandate parlamentare përdoret duke përdorur
formulën “Droop quota”, ndërsa në parlament futen kandidatët që kanë numrin më të madh
të votave brenda listës së partisë. Maqedonia- Parlamenti maqedon ka gjithsej 123 deputetë,
të cilët zgjedhen përmes garave proporcionale në gjashtë zona elektorale. Çdo zonë
zgjedhore dërgon numër të njëjtë prej 20 deputetësh në parlament (120 deputetë), kurse tre
deputetë zgjedhën nga diaspora. Listat e partive janë të mbyllura, ndërsa nuk aplikohet
ndonjë prag zgjedhor. Sipas studiuesve të sistemeve zgjedhore, rregullat zgjedhore dallojnë
prej sistemit zgjedhor (Michels, 2001).
Për Për Gary W. Cox, sistemi zgjedhor duhet të kuptohet si një - grup i ligjeve dhe i
rregullave partiake që e rregullojnë garën zgjedhore mes dhe brenda partive‖. Për më tej,
sipas tij këto ligje dhe rregulla rregullojnë se si partitë i bëjnë nominimet e tyre, si votojnë
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qytetarët dhe se si numërohen këto vota; si do të jetë struktura e distrikteve të sistemit; dhe
si votat e numëruara përkthehen në ulëse (A Deliberative Defence of Intra-Party
Democracy, Teorell, 1999).
Kështu sipas Cox, praktikat e shteteve për rregullimin e aspekteve të mësipërme janë të
ndryshme: në disa shtete shumë prej aspekteve të lartpërmendura rregullohen me anë të
rregulloreve partiake, kurse disa të tjera nëpërmjet ligjeve të shteteve respektive. Sistemi
zgjedhor më shumë ka të bëjë me metodën për përkthimin e votave të kandidatëve/listave
në ulëse të alokuara për kandidatë dhe lista partiake respektive. Kjo njihet ndryshe edhe si
“formula elektorale”. Studiues të tjerë e kanë ngushtuar edhe më tej përkufizimin për
sistemin zgjedhor. Sipas Gianfranco Baldini dhe Adriano Pappalardo - sistemi zgjedhor
mund të përkufizohet si një grumbull i ligjeve që rregullon transformimin e preferencave në
vota dhe të votave në ulëse. Ky përkufizim nënvizon bashkekzistencën e dy elementeve në
kursin e përfaqësimit politik: mundësitë që fletëvotimi u jep zgjedhësve për të shprehur
zgjedhjet dhe pasojat e këtyre zgjedhjeve në kuptimin e ndarjes së zyrave për të cilat ka
votuar elektorati‖. Edhe studiues të tjerë me nam si Michael Gallagher dhe Paul Mitchel e
përkufizojnë sistemin zgjedhor si një numër rregullash që strukturon se si votat hidhen në
zgjedhje për një asamble përfaqësuese dhe se si këto vota pastaj konvertohen në ulëse në
atë asamble. Duke marrë për bazë këtë numër të votave, një sistem zgjedhor përcakton
përbërjen e parlamentit‖. Sipas tyre, sistemi zgjedhor, si përkufizim, është më i ngushtë, në
krahasim me rregullat zgjedhore, ku përfshihen e drejta e votës, paanshmëria e
administrimit të zgjedhjeve, transparenca e numërimit të votave etj. Giovaneni Sartori, njëri
prej studiuesve më eminentë në fushën e demokracisë dhe të sistemeve zgjedhore, ka
argumentuar se sistemi zgjedhor është ―instrumenti manipulativ më specifik i politikës‖.
Pasojat e sistemit zgjedhor janë gjithmonë politike. Funksionimi dhe karakteri i një sistemi
politik varen kryekëput prej sistemit zgjedhor. Vendosja e rregullave të lojës politike
nëpërmjet sistemit zgjedhor ndikon drejtpërdrejt në formimin e institucioneve qeverisëse,
në karakterin unitar ose federal të tyre, numrin e partive politike, madhësinë e distrikteve
zgjedhore, garën elektorale dhe koalicionet politike, përjashtimin ose përfshirjen e grupeve
të caktuara, kompozicionin e qeverisë, si dhe modelin e demokracisë që një vend vendos të
ndjekë konsensuale apo mazhoritare. Siç pohojnë Andrew Reeve dhe Alan Ware,
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përzgjedhja e një sistemi zgjedhor është aq e rëndësishme sa, fjala vjen, një parti ose
kandidat që do të mund të zgjidhej në një sistem proporcional, do të mund të dilte parti ose
kandidat humbës në një sistem mazhoritar. Siç argumentojnë këta studiues, ndryshimi i
rregullave zgjedhore mund të ndryshojë formën e politikës zgjedhore (Gallagher & Mitchel,
2005).

2.9

Sistemi i proporcionit ose marzharitar

Sistemet proporcionale bazohen në parimin se vendet në parlament ndahen në mënyrë
numerike në numrin e fituar të votave në zgjedhje, p.sh nëse një parti në zgjedhje ka fituar
15% të votave në nivel kombetare ajo parti në parlament përfaqësohet me 15
deputetë.Sistem i krahasueshëm në shumë raste nuk arrin konsensus në lidhje me shumë
qështje, madje edhe qeveritë krijohen nga një numër më i madh i partive politike qka
shpesh këtu nuk arrijnë që ta qojnë mandatin e gomave qeverisë deri në fund.Në sistemin
mazhoritar të zonës elektorale ndahet në qendrën e zgjedhësit ,fitues konsiderohet ai që në
zonën e vetveten që është kandiduar fiton shumicën e votave, zakonisht në këtë sistem
fitojnë kandidatët që janë të mbështetur fuqishëm nga partitë e gomave. Mazhoranca dhe
sistemi dy partiak janë të lidhura ngushtë me njëri-tjetrin, sistemi i tillë mund të krijojë një
qeveri të qëndrueshme dhe poashtu edhe identifikimin më të lehtë nga ana e votuesve në
lidhje me suksesin apo jo të asaj partie e cila ka krijuar qeverinë Është e dhimbshme se në
këtë sistem merren parasysh vetëm votat për një deputet të zonave dhe pa marrë parasysh
numrin e votave që mund të fitoj përderisa ai mbetet jashtë parlamentit që menjëherë një
pjesë mbetet "pa përfaqësuar".Në sistemin mazhoritar, kandidatët fitues janë ata që kanë
mbledhur me shumë vota në një zonë elektorale të caktuar.Sistemi mazhoritar ndryshon në
varësi të numrit të përfaqësuesve të zgjedhur në një zonë elektorale dhe tipit/llojit të
mazhoritarit që duhet të arrijnë fituesit (i thjeshtë apo absolut).Ka dy mënyra për të arritur
këtë rezultat:Vota alternative-Ky lloj sistemi mazhoritar njihet edhe me emrin sistemi i
votës preferenciale.Në vendet që aplikohet ky variant, kërkohet që votuesit të rendisin
kandidatët që preferojnë sipas një rendi të caktuar në fletët e votimit. Zgjedhësit rendisin
me nr. 1 zgjedhjen e tyre të parë, me nr. 2 zgjedhjen e tyre të dytë, e kështu me radhë.Nëse
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në përfundim të procesit, asnjë kandidat nuk ka marër një mazhorancë absolute të votave
nr.1 (më shumë se 50 %) , kandidati/kandidatët me më pak vota eliminohet dhe votat e tij
rishpërndahen ndër kandidatët e tjere në bazë të zgjedhjes së dytë që pason atë (pra në bazë
të nr.2).Njëri prej sistemeve zgjedhore i cili për herë të parë është përdorur në praktikën
parlamentare, është Sistemi mazhoritar.Deri në fund të shekullit XIX ka qenë sistemi i
vetëm zgjedhor me variantet e tij që është aplikuar në botë.Si për kah kohëzgjatja e
aplikimit të tij, ashtu edhe për kah numri i shteteve që e aplikojnë edhe sot, është njëri prej
sistemeve kryesore zgjedhore.Sot, në variante të ndryshme, ky sistem aplikohet në 53 % të
shteteve të botës.Deri në fund të shekullit XIX, regjime të ndryshme parlamentare
përdornin kryesisht dy tipe të sistemeve kryesore mazhoritare.Vendet anglo-saksone dhe
latino-amerikane si dhe Danimarka, Suedia, përdornin votimin mazhoritar një emëror me
një raund, ndërsa regjimet e tjera parlamentare të Evropës kontinentale, si Franca,
Norvegjia, Austria preferonin sistemin mazhoritar me dy raunde.Ekzistojnë këto tipe kryesore
të Sistemit mazhoritar: I pari i listës merr postin (IPLMP), Vota bllok (VB), Vota alternative (VA),
Vota bllok partiake (VBP) dhe Sistemi dy raundësh (SDR);Elementi kryesor që e dallon

sistemin mazhoritar nga sistemet e tjera elektorale është sepse ai gati gjithmonë përdor
zonat e vogla elektorale;(IPLMP), i njohur si Sistem mazhoritar një kandidatësh, fituesështë
kandidati që ka më së shumti vota, por jo domosdoshmërisht shumicën absolute të votave;
Kur zonat elektorale një kandidatësh shndërrohen në zona shumë kandidatësh, ai sistem
bëhet Vota bllok (VB);
Nëse në një zonë zgjedhore duhet të zgjedhën 5 kandidatë, sipas sistemit zgjedhor Vota
bllok (VB), atëherë votuesit kanë 5 vota në atë zonë zgjedhore;
Vota alternative (VA) aplikohet zakonisht në zonat zgjedhore një kandidatëshe
Kandidatët i radhisin sipas preferencës së tyre, duke shënuar me “1” kandidatin më të
preferuar, me “2” të dytin, me “3” të tretin, e kështu me radhë.
Pra, sipas këtij sistemi, zgjedhësit kanë mundësinë që të zgjedhin alternativat e tyre, jo
vetëm preferencën e parë, por edhe preferencat e tjera.
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Sistemi dy raundesh, është njëri prej sistemeve zgjedhore teknikisht më i thjeshtë për t’u
organizuar, por kërkon një kosto të lartë të organizimit dhe zbatimit të zgjedhjeve Sistemi
gjysmë proporcional është kombinim i Sistemit mazhoritar dhe Sistemit proporcional, duke
pretenduar përvetësimin e anëve pozitive të tyre.Ky sistem i zgjedhjeve, votat i shëndrron
në mandate deputetësh, përmes dy bazave: Sistemit mazhoritar dhe atij Sistemit
proporcional.Ekzistojnë dy tipe të Sistemit gjysmë proporcional: Vota e vetme e pa
transferueshme (VVPT) dhe Sistemet paralele (SP).Te Vota e vetme e pa transferueshme
secili zgjedhës ka në dispozicion vetëm një votë për të votuar, por zonat elektorale janë
shumë kandidatëshe. Në një zonë zgjedhore 5-kandidatësh, kandidatit për të fituar mandatin
i nevojiten së paku 20 % e totalit të votave të asaj zone.
Tek sistemi i përfaqësimit proporcional, për dallim prej sistemit të shumicës, mandatet
parlamentare ndahen në mënyrë proporcionale me numrin dhe përqindjen e votave, të cilat i
fitojnë partitë politike, pjesëmarrëse në zgjedhje.
Kështu që në qoftë se një parti politike ka fituar 20% të numrit të përgjithshëm të votave,
atëherë ajo do të fitojë edhe 20% të ulseve në parlament. Ky sistem mundëson ndarjen e
mandateve midis partive politike në varësi nga numri i votave të fituara në njësinë e caktuar
zgjedhore. Sistemi proporcional është i mundshëm vetëm në kushte të ekzistimit të sistemit
shumëpartiak, të njësive më të mëdha zgjedhore dhe të votimit për lista të kandidatëve. Ky
sistem e ka prejardhjen nga Belgjika, ndërsa idhtari më i theksuar i tij është filozofi i madh
anglez Xhon Stjuart Mill. Për këtë idhtar të qeverisë përfaqësuese, sistemi proporcional i
ndarjes së mandateve paraqet zbulimin më të madh të teorisë dhe praktikës së kryerjes së
pushtetit në përgjithsi. Në Dhomën e Komunave të parlamentit anglez, ai deklaroi: “në një
shoqëri demokratike e cila realisht e zbaton principin e barazisë – çdo tendencë duhet të
paraqitet në mënyrë proporcionale. Shumica zgjedhore duhet gjithmonë të ketë numër më
të madh të përfaqësuesve, derisa pakica zgjedhore duhet të ketë numër më të vogël të
përfaqësuesve: njeriu si individ duhet të përfaqësohet plotësisht sikurse edhe shumica. Nëse
nuk plotësohet ky kusht, në rast të tillë nuk kemi qeveri të barabartë por qeveri jo të
barabartë dhe të privilegjuar. Shtetet aplikuese të sisemit proporconial, kanë një strukturë
heterogjene dhe një pluralitet të jetës politike brenda vendit. Sistemi proporcional u’a
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mundëson edhe partive më të vogla që të jenë pjesëmarrëse të institucioneve përfaqësuese
(parlamentit), duke anashkaluar kështu mundësinë që partitë e mëdha të formojnë vetë
qeverinë, pa ndonjë koalicion qeveritar. P.sh., në një zonë elektorale 5-kandidatësh partia e
cila ka përkrahjen 10 % të elektoratit të asaj zone, në qoftë se votat e saja shpërndahen në
mënyrë proporcionale te pesë kandidatët për deputetë, atëherë ajo parti rrezikon të mbetet
pa asnjë deputet në legjislaturë.
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2.10 Disavantazhet e sistemit mazhoritar
Disavantazhi kryesor i këtij sistemi është se rezultatet jo gjithmonë reflektojnë dëshirat e
elektoratit. Partia që fiton shumicen e votave kombëtare nuk do të thotë se
domosdoshmërisht mund të fitojë shumicën e vendeve në parlament.
Në rastin e sistemit mazhoritar me dy raunde, nevoja për një raund të dytë krijon më tepër
shpenzime për kandidatët dhe partitë e prëfshira, dhe vonon rezultatin e zgjedhjeve, duke
krijuar pasiguri. Si sistemi mazhoritar me një raund ashtu edhe ai me dyraunde, janë objekt
i fenomenit të “bonusit të fituesit”. Në sistemin mazhoritar disa prej votave humbasin,
sepse kandidatët individuale mund të fitojnë më tepër vota nga sa u duhen për të qenë
fitues. Në rastin e votimit preferencial kërkohet alokimi i preferencave të të gjithë
kandidatëve në fletën e votimit, votuesve mund t’u kërkohet ët shprehin preferencat për
kandidatët për të cilët ata mund të kenë kundërshtime. Në rastin e modelit të votimit
preferencial opsional, është e mundur për një kandidat që të fitojë një vend me më pak se
gjysmën e votave.
Sistemet e prëziera-Për të evituar disavantazhet e secilit sistem me vete, në disa vende është
zbatuar sistemi i përzier që kombinon elemente të dy sistemeve atij mazhoritar dhe sistemit
proporcional.Një sistem i tillë është zbatuar edhe në Shqipëri në zgjedhjet elektorale të
korrikut 2005, ku sipas Kodit tonë Zgjedhor, në një parlament me 140 vende, 100 prej tyre
u plotësuan sipas modelit të sistemit mazhoritar dhe 40 sipas atij proporcional mbi bazën e
listave të partive/koalicionit të partive që kanë arritur pragun elektoral.

2.11 Dallimet në mes sistemit mazhoritarë dhe atij proporcional
Sistemi mazhoritar dhe ai proporcional kanë dallime të mëdha dhe jo vetëm dallime
substanciale, dallimi kryesor mes këtyre dy sistemeve qëndron në ndarjen e pjesëmarrjes në
parlament, sistemi proporcional siguron përfaqësimin e një numri më të madh të partive
politike pasi që pragu i kalushmërisë së hyrjes ne parlamenti shkurtohet nga vullneti i
partive politike.Ajo nga e cila mendoj se ka vuajtur ky sistem zgjedhor është se të gjithë
votimet janë bërë në një farë mënyre të imponuar nga partitë politike pasi që partitë
paraqesin një listë me emrat e anëtarëve të partisë dhe duhet të votohen ata që nuk sigurojnë
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përfaqësime cdo zone te vendit.Sistemi mazhoritar në vetvete është me diskrimnues në
krahasim me sistemin relativ, por me disa më transparente se ai proporcional. Fillimisht ky
sistem i mundëson votuesit të zgjedhin kandidatin e vet për cilin do ta përfaqësojë në
parlament do të thotë nuk është e kushtëzuar me një listë nga partitë.Sistemi mazhoritar
siguron një qeverisje më të qëndrueshme pa kualicione të gjera që domosdoshmërisht
siguron qeveri stabile jo sikurse sistem proporcional që lë hapësira për krijimin e gjerë të
kualicioneve (juridiku-weebly).
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3

DEKLARIMI I PROBLEMIT

Shpeshherë shtrohet çështja se cili prej sistemeve zgjedhore është më i miri për një shtet.
Nuk ka një sistem të vetëm të zgjedhjeve që u përgjigjet njësoj të gjitha shteteve. Nuk
ekziston një mënyrë e duhur e krijimit të sistemit elektoral. Shtetet mundohen që sistemin
ta hartojnë në mënyrë që të jetë sa më funksional për shoqëritë e tyre. Për më tepër,
sistemet politike dhe proceset zgjedhore u nënshtrohen faktorëve historikë, politikë,
kulturorë dhe religjioz.
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4

METODOLOGJIA

Në kuadër të metodologjisë së punës për hartimin e këtij punimi do të përdoren këto
metoda:
1. Metoda e analizës teorike (fillimisht është konsultuar literatura për sistemin
zgjedhore).
2. Metoda empirike (të dhënat që do ti fitojmë gjatë angazhimit tim mbi rolin e
sistemit zgjedhore në zhvillimin e vendit)
3. Metoda statistikore (rezultatet e marrura janë të paraqitura në mënyra të ndryshme)
4. Metoda deskriptive (i gjithë rezultati të përshkruhet se çfarë nxori ky hulumtim).
5. Metoda krahasimore.
Teknikat e hulumtimit
Sa iu përket teknikave, ne jemi pozicionuar në disa prej tyre me qëllim të realizimit të
hulumtimit. Disa prej tyre janë: krahasimet, analizat etj. Do të përdoren edhe teknika tjera
të nevojshme vetëm që të arrihet qëllimi i këtij hulumtimi.
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5

KONKLUZIONE DHE PËRFUNDIME

Duke pasur parasysh se të dhënat e paraqituara në këtë punim janë besoj mjaftueshem për
të thënë se organizimi dhe mbajtja e zgjedhjeve demokratike është një nga proceset më të
mëdha dhe gjithpërfshirëse. Mënyra më e mirë për përcaktimin e sistemit zgjedhor në një
shtet është hapja e debateve publike dhe marrja e opinioneve të shoqërisë civile dhe
ekspertëve të sistemeve zgjedhore për përcaktimin adekuat të sistemit zgjedhor.Kosova ka
kaluar nëpër një tranzicion demokratik të trazuar dhe shumë të dhunshëm, i cili ka rezultuar
me sisteme politike të paqëndrueshme, të dominuara nga partitë politike. Përfaqësimi
partiak dominon mbi përfaqësimin personal. Partitë dominojnë mbi institucionet. Partitë e
forta në kombinim me institucionet e dobëta janë duke e dëmtuar sundimin e ligjit.
Udhëheqësia partiake është duke imponuar pushtet të fuqishëm, por në mungesë të
legjitimitetit. Për shkak të sistemit elektoral, përfaqësuesit janë më të përgjegjshëm ndaj
udhëheqësisë partiake sesa ndaj qytetarëve të cilët i votojnë ata. Në mënyrë që të kemi
përfaqësues më të përgjegjshëm, në mënyrë që të kemi udhëheqësi më të përgjegjshme
partiake, zyrtarë shtetërorë më të përgjegjshëm, ne duhet të kemi më shumë parti politike të
demokratizuara. Qytetarët janë në kërkim të një ndikimi më të fuqishëm në përzgjedhjen e
përfaqësuesve të tyre. Kurse, anëtarët e partive politike kanë nevojë që të shtrijnë ndikimin
e tyre më tepër në proceset e përzgjedhjes së kandidatëve për anëtarë të parlamentit dhe
përzgjedhjen e udhëheqësisë së partive. Njëra prej çështjeve më fundamentale pas
reformave kushtetuese në një shtet pa dyshim se janë reformat zgjedhore. Ato duhet të
realizohen në mënyrë të vazhdueshme dhe të gjithanshme përmes një procesi mjaft të gjatë
kohor. Reformat zgjedhore janë edhe më komplekse, veçanërisht në shtetet të cilat janë në
fazën e ndërtimit dhe konsolidimit të një demokracie përfaqësuese dhe shtetit të së
drejtës.Reformimi i sistemit zgjedhor mund të ofroj përmirësim të mëtutjeshëm të të
drejtave individuale dhe grupore si dhe të përmirësoj llogaridhënien dhe legjitimitetin e
përgjithshëm demokratik.Organizimi i një tryeze për reformën zgjedhore do të ishte shumë
e nevojshme, në të cilën do të ftoheshin ekspert të sistemeve zgjedhore, përfaqësues të
shoqërisë civile, përfaqësues të partive politike etj.
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